**Urartuca’da Zamirler -1:**

**a. Şahıs Zamirleri ( Personalpronomen)**

 Urartuca metinlerde şahıs zamirlerinden sadece 1. ve 3. teklik şahısların bazı şekillerine rastlanmaktadır.

 1. teklik şahıs zamiri olan “ ben”, yükleme (ergatif) hâlinde görünmektedir: **ieše** “ ben”. Meselâ, **ieše ini pili agubi** “ ben bu kanalı geçirdim ( yaptırdım)” ( 5717-18); ayrıca dolaylı ( yalın ve ilgi hâlinin dışındaki hâller) hâl eklerini aldıkları da görülür:  ***-me*** “ bana”,” beni”. Bu ek, (enklitik) olarak isimlere eklendiği gibi, zamirler ve fiillere de gelebilmektedir. Meselâ, **dhaldiš-me aruni**  “ tanrı Haldi bana verdi”; **aru-me** “ o bana verdi”; **artu-me** “ onlar bana verdiler”; **aluš-me** “ kim bana??” vs. ***–me*** zamir ekini alırken disimilasyon ( yâni birbirlerine benzer iki sesten birinin başka sesle değişmesi olayı sonucu geçişli geçmiş zaman fiilinin 3. teklik şahıs eki olan  ***-ni***’nin ünlüsü düşer. Meselâ, **arume** ( < **aruni-me** şeklinden gelmektedir ve “ ve bana verdi” anlamındadır). Bazı diğer fiil şekillerinde ve yükleme ( ergatif) hâlindeki isimler ve zamirlerde de kelime gövdesinin sonundaki ünlü düşer. Meselâ, **dhaldišme** ( < **dhaldiše-me**) “ tanrı Haldi bana”; **alušme** ( < **aluše-me**) “ kim bana??”; **hašialme** ( < **hašiali-me**) “ onlar bana kulak astılar” vs.

 3. tekil şahıs zamirinin biçimsiz hâlindeki şekli, **mani**’dir. Meselâ, **turunini dhaldiše dİM-še dUTU-še DİNGİR.MEŠ-še mani** “ tanrı Haldi, tanrı Teyšeba, tanrı Šiwini, bütün tanrılar onu yok etsinler”. Aynı zamir, yalın hâli ekini aldığında **manini** şeklinde olur. Meselâ, **terubi manini esini LUGAL-tuhini** “ ben onu padişahın yerine ( tahta) koydum” ( 26420-21). 3. tekil şahıs zamirinin dolaylı hâllerdeki eki; ***-ni***’dir. Bu ek de, tıpkı ***-me*** eki gibi, kelimeye eklendiği zaman kelime ekinin sonundaki ünlünün düşmesine yol açar. Meselâ, **alušni ( < aluše-ni) tule** “ kim onu ( yazıyı) yok edecek(se)” (99, arka tarafı,6); **meini dhaldiše dİM dUTU kulituni mei tini mei zilibi qiuraedi** “ tanrı Haldi, tanrı Teyšeba, tanrı Šiwini yer yüzünde ne onun ( kendisini), ne ( onun) adını ( namını ??), ne de ( onun) tohumunu ( neslini ?) bıraksın” ( 20, arka tarafı, 30-33).

 **b. İyelik Zamirleri ( Possessivpronomen)**

 1. tekil iyelik zamiri, kelimeye enklitik olarak eklenen ***-uki*** “ benim” zamiridir. Meselâ, **KURebaniuki** “ benim memleketim”. Hâl ekleri ise, ***-uki*** iyelik zamir ekinden sonra eklenir: **Iuṭupuršini ... nunabi kaiuke** ( yönelme-yaklaşma hâli) “ Uṭupuršini karşıma dikildi” ( 3612-13); **KUR-ni KURebaniukidi** ( yönlendirme hâli)  **abilidubi** “ ( fethettiğim) memleketi ben kendi memleketimle birleştirdim” ( 155, E18); **erṣidubi KURebaniuke** ( yönelme hâli) “ ben onları kendi memleketime yerleştirdim” ( 155, C4-5). Bazan böyle durumlarda ***-uki*** ekindeki “-***u-***” ünlüsünün düştüğü de görülür. Meselâ, **KURebanikidi** ( 15827); bazan da tam tersine ***-uki*** ekinin eklendiği kelimenin sonundaki ünlünün düştüğü görülür. Meselâ, **nunabi Ihilaruadeni kauke ( < kai-uke)**  “ Hilaruadeni karşıma dikildi” ( 15822-23).

 3. teklik şahıs iyelik zamiri **masi/e**  “ kendi” zamiridir: **aluše tinini tule mase tini teli**  “ kim ( benim) adımı ( namımı) yok edecek ( ve) kendi adını ( namını) koyacak(sa)” ( 28139-40).